Анотація до кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему

**Екзистенційні виміри комунікації крізь призму ставлення до Іншого і Чужого**

Кострикіна Софія Олексіївна; керівник доц., Сарабун Оксана Богданівна

Ми не можемо уявити людське буття поза спілкуванням. Усвідомлення того, що справжність і повнота нашого існування на пряму залежить від якості комунікації, спонукає до уважного і детального дослідження даної теми. Зокрема, інспіровані словами Карла Ясперса про те, що «філософське завдання – це висвітлення комунікації», ми вирішили розглянути дану проблематику саме у ключі взаємодії між Я та Іншим.

 Безумовно наукові технології значно урізноманітнили і розширили способи здійснення інтерсуб’єктивної комунікації. Однак попри розвиток комунікативних технологій, що відкривають безліч можливостей для спілкування і взаємодії, в наш час залишаються актуальним такі проблеми екзистенційного ґатунку як самотність, відчуження, непорозуміння, страх. На нашу думку, однією з причин цього є домінування поверхневої комунікації в усіх сферах життя людини над екзистенціальною комунікацією, яка потребує вразливості, ризику і відкритості. Річ у тім, що на рівні неповної комунікації людина ніколи не розглядається як носій автентичного непересічного Я, а сприймається виключно як об’єкт. Відповідно на цьому рівні вона не може задовільнити свою глибинну потребу у спілкуванні, не здатна бути сама собою і жити повноцінним щасливим життям. Знецінення справжньої комунікації, крім соціального тиску, також пов’язане із спробою сучасної людини захистити себе від відмінності Іншого, уникнути травматичного досвіду зустрічі з ним. Щоб розвіяти тривожну непевність від зустрічі з незрозумілою природою Іншого індивід тематизує його або ж уникає. Сучасні технології дозволяють максимально абстрагуватися від світу «живих людей» і задовольнятися імітацією комунікації в соціальних мережах. Зокрема, дистанційне навчання і робота сприяють дефіциту автентичного спілкування в суспільстві. Наслідками подібного ескапізму є внутрішнє відчуття порожнечі, відчуження, психічні розлади, духовне зубожіння.

**Актуальність** теми полягає у необхідності переосмислити умови автентичної комунікації Я та Іншого в контексті здійснення ефективного міжкультурного діалогу, беручи до уваги драматичні події у сучасному житті українського народу. В наш час, зважаючи на епідемію, карантин, воєнні конфлікти, тероризм, міграцію, необхідно культивувати чутливість до поклику Іншого, вчитися виявляти небайдужість до горя не просто рідних, але зовсім чужих людей і приймати активну участь у соціальній діяльності. Адже трагічний досвід минулого століття яскраво продемонстрував до чого може призвести відсутність моральної свідомості, нівеляція людської гідності, байдужість. В будь-якому разі взаємовідносини з Іншим неминуче будуть болісними, складними і неоднозначними, але вони надають унікальну можливість вчитися розуміти себе та Іншого, а також відкривають простір для прояву толерантності, відповідальності та взаємоповаги.

Тема комунікації і взаємовідносин є надзвичайно різноманітною і широкою. У нашому дослідженні ми не претендуємо на всеосяжність даної проблематики. Насамперед у фокусі нашої уваги буде екзистенційна комунікація К. Ясперса, асиметрична етика Е. Левінаса, феноменологія погляду Ж-П. Сартра та респонзивна філософія Б. Вальденфельса. Обрані мислителі допоможуть нам різнобічно розглянути проблему комунікації крізь призму ставлення до Іншого/Чужого з позиції взаємності відносин (К. Ясперс, М. Бубер), асиметричності відносин (Е. Левінас, Ж.-П. Сартр) і поліфонічності відносин (Б. Вальденфельс).

У даному дослідженні ми ставимо завдання охарактеризувати екзистенційний характер комунікації у філософській традиції К. Ясперса. Апелюючи до ідей німецького мислителя ми прагнемо розкрити специфіку індивідуальної(екзистенційної) комунікації. Надалі, ми проведемо аналіз нелінійної комунікативної взаємодії між Я та Іншим у філософських концепціях Ж.-П. Сартра та Е. Левінаса, з метою охопити широкий спектр ставлення до Іншого. Зрештою, ми плануємо здійснити компаративний аналіз взаємодії Я та Іншого у філософських концепціях Ж.-П. Сартра та Е. Левінаса. Також ми маємо простежити і охарактеризувати рецепцію Чужого у респонзивній феноменології Б. Вальденфельса.

Тож **метою** магістерської роботи є дослідження сценаріїв екзистенційної комунікації крізь призму ставлення Я до Іншого і Чужого. **Об’єктом** дослідження постаєідея інтерсуб’єктивної комунікації в контексті екзистенційно-феноменологічних підходів, а **предметом** дослідження–комунікативний простір відношень поміж Я, Іншим та Чужим у філософських концепціях К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, Е. Левінас, Б. Вальденфельса.

***Ключові слова:*** Карл Ясперс, екзистенційна комунікація, діалог, Інший, Ж.-П. Сартр, буття-для-Іншого, Погляд, Е. Левінас, обличчям-до-обличчя, Ближній, Б. Вальденфельс, Чужий, респонзивність, відповідальність.